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on  the  students’  voices  in  a  two‐year  research  project  that  centered  on  the  development  of  a 
teaching and  learning  initiative within one Māori‐medium  ITE programme. Building on previous 
work by Hōhepa et al. (2014), this study adds another layer of students’ voices to understand more 
clearly  language  related  issues and  student experiences  in Māori‐medium  ITE programmes. The 
article  presents  some  of  the  complexities  associated with Māori  language  regeneration  facing 















Watching  this  highly  coveted  event  serves  as  a  point  of  reflection  on  the Māori‐


















on  student  achievement  outcomes  in  education,  and  on  increasing  the  usage  of  Māori 
language by all New Zealanders, Māori‐medium ITE can easily go unnoticed. Māori‐medium 
ITE is itself a complex and variable site of engagement (Skerrett, 2011).  




and  2015  the  total  number  of  graduate  completions  in  Māori‐medium  ITE  (primary) 
programmes  was  820  (W.  Smart,  personal  communication,  March  21,  2017). 1    These 
graduates proceed to service the Māori‐medium education sector defined by the Ministry of 
Education (2013a) as settings where teaching occurs  in the Māori  language for 50‐100 per 
cent of  the  time. As at  July 2016  there were a  total of 18,444  students  from 279  schools 
enrolled in Māori‐medium education, an increase of 11% since 2011. Of these schools, 107 
delivered all subjects in Māori medium; 128 also offered Māori language in English medium 




















just as much  interest  in what  is going on behind the scenes. Building on previous work by 
Hōhepa et al. (2014), this study adds another layer of students’ voices in order to understand 























impact  and  processes  of  colonisation.  Up  until  the  1860s,  Māori  was  the  language  of 
communication across all domains (Higgins & Keane, 2015a). It was also the language of the 
majority  in  interactions with  non‐Māori  in  the  areas  of  trade  and  economics,  as well  as 
cultural and religious exchanges (Simon & Smith, 2001). While the early missionaries began 






instruction  in Native Schools shift  from Māori  (medium  in the early missionary schools) to 
English. Corporal punishment of children caught speaking Māori in the playground ensured 
that English was not only the official expectation, but it became the cultural norm in schools 
(Walker,  1990).  Exclusionary  ‘educational’  practices  that  denigrated  the  status  of Māori 
language and culture, and subsequently the health and corpus of the language, became most 








One  of  the  first Māori  initiatives was  the  creation  of  Te  Kōhanga  Reo,  a Māori‐medium 
approach to the regeneration of the language for pre‐school children. Three years after the 
opening of the first kōhanga reo in 1982, the number had grown to nearly 400, and by 1987 
there  were  512  kōhanga  reo  throughout  the  country  (Waitangi  Tribunal,  2012). 4  The 














still  small with only  2.3% of Māori  students  enrolled  in  this pathway  at  the primary  and 
secondary  school  level  (Education  Counts,  2016). However, Māori‐medium  education,  of 
which  Māori‐medium  ITE  is  a  part,  is  still  considered  a  critical  player  by  whānau  and 
communities in the continued drive for cultural and linguistic regeneration (Cram, Kennedy, 








whose protection  is guaranteed by  the Treaty of Waitangi  (Waitangi Tribunal, 1986). The 
following year  te  reo Māori was bestowed as an official  language of Aotearoa  (Higgins & 
Keane, 2005c). Despite these successful political manoeuvres, Māori language revitalisation 
efforts and the emergence of Māori‐medium education, the ongoing impact of colonisation 
continues  to  render  te reo Māori  to be  in a  tenuous position. According  to Statistics New 
Zealand, only 11% of Māori adults are able to speak te reo Māori very well or well (Statistics 






series  of  hui with Māori  communities.  Based  in  part  on  the  findings  of  the  5,000  people 
















government’s commitment  to strengthening educational opportunities  in  te reo Māori  for 
both Māori  and non‐Māori  students.  In particular,  the  strategy  confirms  the  role of  lead 
governmental agencies, including the Ministry of Education, in supporting the revitalisation 
of the Māori language. Te Taura Whiri i te Reo Māori is tasked with monitoring and evaluating 








including  the Ministry of Education, on Māori  language  strategies  to  increase uptake and 
fluency in the Māori language. 
In the education sector itself, a number of policies have also been developed to support 










and  learn  their  own  languages  (United Nations,  2008). In  2013,  the Ministry  of  Education 
released Tau Mai Te Reo, the Māori Language  in Education Strategy 2013‐2017 (Ministry of 
Education, 2013b), specifically aimed at strengthening the quality and prominence of te reo 
Māori  in education. Building on  the  two previously mentioned documents, Tau Mai Te Reo 
acknowledges the role of ITE with an emphasis on increasing the enrolment and completion of 
students  in Māori‐medium  ITE. Furthermore, the Strategy recognises the  importance of this 
sector,  stating  “initial  teacher  education,  particularly  for  Māori‐medium  education 
professionals, contributes to better outcomes for Māori language learners by raising the quality 





Māori  medium  together  with  English  medium  ITE.  While  the  Standards  have  also  been 
translated into te reo Māori, they are essentially the same (Education Council of New Zealand, 
2008b). Murphy et al. (2008), in their study of Māori‐medium ITE providers, found differences 
and  uniqueness  to  the  Māori  ITE  programmes’  principles  and  foundations,  and  that  in 
comparison to the GTS, these are influenced by a variety of factors “including Māori conceptual 
frameworks, the role of iwi and tikanga and international research” (p. 16). Cram and colleagues 
(2012),  in  their  background  papers  for  the  Ministry  of  Education  on  Māori‐medium  ITE 
outcomes,5 set out an optimal graduate profile for Māori‐medium ITE. The expectation is not 
just a graduate who is competent in te reo Māori, curriculum and pedagogy, but rather, the six 














caring  and  respectful  relationships with  students, whānau,  community,  hapū  and  iwi;  and 






desire  to  see Māori‐medium  education  persevere  and  succeed.  Given  the  socio‐historical 



















across  two  campuses,  the main  urban  campus with  52  students  (61.9%),  and  a  smaller 





















asked  (in  an open‐ended question)  in  the online  survey  about  the  reasons why  they had 
enrolled in the Māori‐medium ITE programme, aligned to the previously mentioned kaupapa 
















(Lee,  2008),  was  reflected  in  the  third  top  reason  for  enrolling  in  the  programme,  to 
‘contribute  back  to  their  community’  (21  responses).  Te  reo Māori  as  the  key  driver  for 






























identified  that  there  had  been  few  opportunities  to  participate  in  an  immersion  type  of 
learning environment to advance their own Māori  language and cultural competence, and 
deepen  their  knowledge  and  understanding  of  mātauranga  Māori  (Māori  knowledge 
systems). For some students, Māori‐medium ITE provided an opportunity to simultaneously 
learn  the Māori  language,  with  the  aim  of  teaching  through  the medium  of  the Māori 
language.  
While all students were required to meet particular entry criteria for this institution, 







that  is  in te reo Māori. Firstly,  I’ve got to try and break down what they are actually 
talking  about.  Secondly,  I’ve  got  to  try  and  adjust  to  the  university  language  that 
everyone speaks about. And then, by the time I have comprehended some of what is 









Although  students had  attained  a  level  of  te  reo Māori  proficiency,  some  felt  it was not 
enough  to  be  able  to  sustain  their  learning within  the  programme.  The  above  student’s 
comments also signal the complexity of the challenge that affects one’s level of confidence 
as a Māori learner. Whakamā (feelings of embarrassment or shame), for instance, was a major 










many mistakes),  and  I'm  like,  ‘Oh  they might point  that out.’ And  yet when  I'm on 











is not  just about an  individual’s  lack of  language skills and abilities; whakamā here  invokes 
deeper feelings that often involve historical whānau language loss and issues of identity and 



























Māori  proficiency,  for  those  living  away  from  their  whānau,  tribal  areas  and  support 



































her  literature  review  of  factors  likely  to  influence Māori  language  proficiency  of Māori‐
medium ITE graduates, is to support students who come into Māori‐medium ITE programmes 
with  low  levels  of Māori  language  proficiency  by  introducing  a  four  or  five‐year Māori‐
medium  ITE programme that  includes a minimum of a one‐year full‐time  immersion Māori 
language course prior to beginning the ITE programme.  
Echoing the literature about student experiences in Māori‐medium ITE (Hōhepa et al., 




way the subjects are delivered  from  lecturer  to  lecturer are  totally different, both  in 
Māori and English. Academic English was  foreign to me when  I started here – so the 













































perseverance  of  students  to  complete  their  courses  despite  the  challenges.  As with  the 











get  into  groups,  we  create  learning  styles,  learning  techniques  that  will  help  us 
remember,  recall  information  for exams and  for assignments –  just with  the writing 


























Purposefully  avoiding  a  pathological  approach  to  viewing Māori‐medium  ITE,  the 
metaphorical use of  the  stage  seeks  to make  visible  the  conviction of Māori‐medium  ITE 
students, as well as the complexities they face  in their ITE programmes. Making visible the 




tenuous. What has been out of  the purview  in  this article, but always omnipresent when 












and  beyond  their  ITE  programmes,  as Māori  teachers.  The  voices  of Māori‐medium  ITE 
students highlight  the  complex  realities between  (what might be  considered) aspirational 
Māori  language  and  education policies  and  the  actual provision of Māori‐medium  ITE,  in 
particular,  students’  experiences.  Implications  for  policy  include  better  alignment  of 
intersecting Māori language and Māori‐medium ITE. This requires the activation of policies in 
practice that take into account the on‐going impact of colonisation and challenges of language 










off.  Has Māori  medium  ITE  had  the  ability  to  fully  prepare  their  graduates  to  perform 
successfully in schools, and effectively serve the learners and their whānau? Will the students’ 
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